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ABSTRAKT

Në epokën moderne të globalizimit, më shumë se kurrë, kompanitë duhet të përgaditen për
ndryshime konstante, përkatësisht, uljet dhe ngritjet në tregjet botërore. Po ashtu kompanitë
multinacionale më fitimprurëse duhet vazhdimisht të përmirësojnë biznesin e tyre për të
ruajtur përparësinë konkurruese dhe pjesën e tregut. Shumë shpesh ndodh që udhëheqësi i
kompanive të suksesshme, i bartur nga rezultate të mira biznesi, ndalon vëmendjen në
konkurrencën dhe mjedisin në të cilin gjendet kompania e tyre. Mungesa e vullnetit për
ndryshime në biznes, rikstrukturimi i segmenteve të biznesit dhe në përgjithësi modalitetit të
punës, shpesh përfundon me pasoja shkatërrimtare për kompaninë.

Ristrukturimi i

korporatës është një proces kompleks dhe i qëndrueshëm që mund të ketë ndikim të
rëndësishëm në zhvillimin e mëtutjeshëm të organizatës dhe zbatohet si një projekt që duhet
të jetë menaxhuar dhe planifikuar në mënyrë profesionale, në mënyrë që të arrihen qëllimet
e përcaktuara. Në krizë, masat e risktrukturimit duhet të çojnë në rehabilitimin dhe
rimëkëmbjen e kompanive. Para fillimit të procesit të risktrukturimit, menaxhmenti duhet të
idenfitikojë shkaqet që çuan në krizën financiare , dhe të jenë në gjendje të zgjedhin masat e
duhura për largimin e tyre. Ristrukturimi strategjik është një term që gjithnjë e më shumë
përdoret për t’iu referuar një vargu të gjerë opsionesh për partneritetet organizative, pa u
kufizuar vetëm në bashkimet, transferet e aseteve, sipërmarrjet e përbashkëta, konsolidimet
administrative të zyrave, programet e përbashkëta, strukturat ndihmëse dhe sponzorizimet
fiskale. Natyra themelore e ristrukturimit është një lojë zero. Ristrukturimi strategjik
zvogëlon humbjet financiare, duke zvogëluar tensionet në mes të borxhit dhe zotëruesve të
kapitalit për të lehtësuar një zgjidhje të shpejtë të një situatë të vështirë. Gjithashtu, si pjesë
e procesit, disa kreditorë mund të bien dakord për të shkëmbyer borxhe për disa pjesë të
kapitalit. Kjo bazohet në parimet që strukturat e ristrukturimit në dispozicion të kompanive
në një kohë dhe në një çështje trasnparente shkojnë në një rrugë të gjatë për të siguruar
qëndrueshmërinë e tyre, të cilat ndonjëherë kërcënohen nga faktorët e brendshëm dhe të
jashtëm. Ky proces përpiqet të zgjidhë vështirësitë me të cilat ballafaqohet sektori i
korporatave dhe u mundëson atyre të bëhen sërish të suksesshme.
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1. HYRJE

Rëndësia kritike e strategjive të zgjedhura në një korporatë, vështirësitë dhe kompleksiteti
për të menaxhuar me to, mundësia që resurset e korporatës të shndërrohen në avantazh
konkurrues, rolin vendimtar për të përcaktuar të tanishmen dhe të ardhmen e organizatës,
ishin shtytjet kryesore që të nis këtë punim për ristrukturimin e bizneseve.
Qëllimi i punimit është të hulumtojë dhe trajtojë disa qasje dhe mendime lidhur me
Ristukturimin Strategjik si tërësi. Procesi i menaxhimit strategjik ka të bëjë me marrjen e
vendimeve rreth të ardhmes së organizatës dhe zbatimit të këtyre vendimeve. Menaxhimi
strategjik është procesi i specifikimit të vizionit dhe objektivave të biznesit, duke zhvilluar
politika dhe plane, shpesh në terma projektesh dhe programesh, të cilat janë hartuar për të
arritur këto objektiva dhe më pas shpërndarjen e burimeve për të zbatuar politikat dhe planet,
projektet dhe programet. Studimet tregojnë së kompanitë janë të suksesshme kur menaxhimi
balancon ndërmarrjen e riskut afatgjatë me angazhimet afatshkurtra me qëllim që të bëjë
përmirësimin e veprimtarisë së organizatës.
Qdo korporatë duhet të ketë planin e saj strategjik duke i përdorur të gjitha resurset. Bota dje
ishte me ndryshe se sot, ndërsa nesër këto ndryshime mund të jenë edhe më të mëdha.
’’Ndryshimi është e vetmja gjë që nuk ndryshon’’, kjo thënie e parafrazuar e Heraklitit që
daton rreth njezët e pesë shekuj më parë, duket që pikërisht në kohën të cilën po jetojmë merr
kuptimin e saj të plotë. Sido që të jetë ndryshimet ekonomike, sociale, politike, teknologjike,
demografike, kulturore dhe konkurruese kanë ndikim të madh pothuajse në të gjitha
korporatat. Organizatat sot mbijetojnë dhe përparojnë për shkak se kanë ekipe gjeniale të
Menaxhimit Strategjik.
Në kohën e krizës globale financiare, shumë kompani u përballën me sfida të pafavorshme
dhe kushtet e pasigurta të biznesit që në shumë raste kanë rezultuar në falimentim ose
likuidim. Në kohë krize, kompanitë përballen me një numër të pafavorshëm të problemeve
të tilla si reduktimi i vëllimit të biznesit, redukutimi i likuiditetit, puna e tepërt, energji, kostot
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e uljes dhe te tjera. Cështja kryesore për të pyetur kur një ndërrmarrje është në krizë- pse
korporata e gjenë veten në telashe. Arsyet reale zakonisht nuk janë të lehta për tu parë dhe
shkaqet kthehen në të kaluarën e biznesit ku u miratuan vendime të këqija strategjike, tregu
i çrregulluar, kompani e mbingarkuar etj. Menaxhimi i një kompanie kërkon aftësi
menaxhimi duke u përshtat me kushtet e reja në treg, sepse në një situatë kur kompania rritet
, ka gjasa në rritje të mospagimit të detyrimeve kështu që është e rëndësishme menaxhimi i
kohës për të marrë aktivitete të caktuara dhe për të zbuluar sinjale nga tregu. Kriza ekonomike
globale ka rritur përpjekjet për risktrukturimin dhe rehabilitimin e bizneseve në të gjithë
vendin. Ka shembuj të shumtë të kompanive nga industritë e ndryshme që janë ristrukturuar
me sukses kanë shlyer borxhet, duke kontrolluar strategjinë e biznesit dhe investimet shtesë
që kanë për qëllim rritjen e konkurrueshmërisë në treg.
Kur korporata mendon të pozicionohet në ambientet globale politike, ekonomike dhe sociale,
ajo do të ketë nevojë për vendime që do të përcaktojnë çfarë lloji të biznesit do të ushtroj
kompania, në çfarë regjioni do të operojë dhe si do t’i alokojë burimet e nevojshme për të
mbështetur vendimet e tilla, atëherë ajo do të ketë nevojë për një strategji që do të zhvillohet
nga korporata në drejtim të njësive të niveleve të tjera siq janë njësitë biznesore dhe ato
funksionale. Para çdo procesi ristrukturimi kompania duhet të përcaktojë qëllimet që
dëshiron të arrijë dhe disa nga qëllimet mund të jenë:
-Rregullimi i shoqërisë përpara privatizimit
-Riorganizimi për të lehtësuar shitjen e pjesëve të kompanisë
Misioni dhe objektivat e strategjisë biznesore duhet të implementohen në mënyrë efiqiente
dhe efektive nga njësitë funskionale të cilat për të arritur këtë ju nevojitet të ndërtojnë
stratëgjitë e tyre. Një kompani në rritje ose një kompani e themeluar do të ketë nevojë për një
risktrukturim organizativ diku poshtë rrugës. Organizatat duhet të jenë fleksibël dhe të
kujdesshme për të mos mbingarkuar punonjësit me shumë punë shtesë gjatë tranzicionit nëse
numri i strafit të personelit shkon poshtë dhe nuk ka qartësi se kush është përgjegjës për qfarë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1.

Korporatat, Kuptimet dhe Definimet

Korporata ka organizim që dallon nga firma individuale dhe firma me ortakëri, me strukturë
më të ndërlikuar të organizimit. Kjo formë e firmave përbëhet nga aksionarët, të cilët kanë
përgjegjësi të kufizuar dhe përgjigjen vetëm për shumën që kanë investuar në kompani. Aq
sa kanë përgjegjësi ata kanë edhe të drejta dhe obligime. Shumica e njerëzve nuk janë të
gatshëm të rrezikojnë gjithqka për të hyrë në biznes. Por, që një biznes të rritet dhe të
përparojë shumë, duhet të investohen para nga investitorët. Përparësitë e korporatave janë:
•

Përgjegjësitë e kufizuara.

•

Jeta e vazhdueshme

•

Lehtësia e ndryshimit të pronësisë

•

Lehtësia e tërheqjes së punëtorëve të talentuar

•

Ndarja e pronësisë nga menaxhmenti.

Ndërsa si dizavantazhe mund të cekim:
•

Kosto fillestare

•

Dokumentimi

•

Kthimi i dyfishtë i tatimeve

•

Madhësia

•

Vështirësitë e mbylljes së saj

•

Konfliktet e mundshme me bordin e drejtorëve ( Benaković I. 2012)
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Figura 1. Trajtimi teorik i përgjithshëm i qeverisjes së korporatave
Burim: Shyqyri Llaci 2010
Procesi i korporatizimit dallon nga shteti në shtet. Hapat kryesorë që çojnë deri te
korporatizimi janë: Emri i korporatës, synimet e saj, kohëzgjatja, sasia e aksioneve që
lëshohen në treg, adresa e zyrës së koproratës, emri dhe adresa e drejtorit të parë si dhe
cfarëdo informate tjetër publike që korporatizuesit dëshirojnë të përfshijnë.
Teoritë më të rëndësishme të Qeverisjes së korporatave janë:
 Teoria e administrimit/kujdestarisë
 Teoria organizative
 Teoria e pretendentëve
 Teoria e kostos së transaksioneve
 Teoria e agjensisë( Donaldson,Gordon 2012)

Strategjia e korporatës është fushëvëprimi i përgjithshëm dhe drejtimi i një korporate si dhe
mënyra se si operacionet e ndryshme biznesore dhe ato funksionale të saj punojnë së bashku
për arritjen e qëllimeve të caktuara. Strategjia e korporatës bëhet në nivel të lartë dhe adreson
pyetjet si në vijim:
Në çka të investohet?
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Sa të investohet?
Në cilin treg të investohet?
Si të shtojmë synergjinë përmes bizneseve aktuale?
Si të krijojmë përparësi konkurruese?
Për të gjitha këto pyetje do të duhet të hartohet një plan strategjik. Plani strategjik i
korporatave nënkupton marrjen e vendimeve strategjike të cilat e definojnë pozitën e
organizatës karshi ambientit të saj dhe e zhvendosin atë në drejtim të arritjes së qëllimeve
afat-gjata.
Ku jemi ?
Ku dëshirojmë të arrijmë?
Si do të arrijmë atje?( Limani Y 2015 )

Figura 2. Objektivat e sektorit të biznesit privat
Burim:Berim Ramosaj 2008.
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2.2.

Definimi i Ristrukturimit Strategjik në Korporata

Termi ‘’Risktrukturim’’filloi të përdoret me qëllim të arritjes së efikasitetit dhe përfitimit më
të madh për tu përshtatur me një treg që ndryshon. Kriza financiare botërore filloi në vitin
2007 dhe nga shumë studiues të çështjeve ekonomike llogaritet kriza më e madhe nga koha
e depresionit të madh në vitin 1930. Gjatë kësaj kohë një numër i madh bankash botërore dhe
regjionale pësuan humbje të mëdha, ku disa nga to edhe u shuan.( Ronald J. Ebert 1996)
Shkak i krizës llogaritet të ishte programi i ndërtimit të shtëpive,kështu si pasojë bankat ishin
të parat që duhej të paguanin çmimin. Jo vetëm kaq, më vonë rrjeti financiar reflektoi
humbjen në të gjitha sferat finaciare botërore si në logjistikë, marketing e shumë sfera të tjera.
Madje kriza preku edhe në vendet të cilat nuk kishin lidhje me sistemet financiare. Koha e
krizës siç duket erdhi rastësisht në momentin e duhur. Në momentin në të cilin ishte nevoja
e patjetërsueshme e sinkronizimit të sistemeve ekonomike me sistemet elektronike moderne.
Automatizimi i kompanive të mëdha dhe të mesme ishte i patjetërsueshëm sepse kishte kohë
që komunikimi mes kompanive bazuar në sistemet elektronike moderne nuk arrinte
efektivitetin e duhur. Një ndërveprim i tillë kërkon risktrukturim të plotë të kompanisë,
riformulim të posteve, aktivitete dhe nderlidhje mes vete përmes rregullave të biznesit.
Ristrukturimi ka më shumë gjasa të jetë i suksesshëm kur menaxherët e kuptojnë problemin
thelbësorë të biznesit, strategjisë apo mundësisë që përballet kompania e tyre. ( David C.
Martin 2004)
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Figura 3. Proceset e modeluara të kompanive që u ristrukturuan.
Burim: Jorida Tabaku 2010
Qëllimi i këtij punimi është pasqyrimi i riskrukturimit strategjik të korporatave duke ndikuar
kështu në zhvillimin e ekonomisë dhe mundjen e konkurrencës. Qëllimi i procesit të
ristrukturimit të korporatave është:
-Trajnimi i stafit
-Sigurimi i vendeve të punës
-Futja e strukturave të reja sipërmarrëse
-Planifikimi i orientuar drejt tregut
-Reduktimi i kostos
-Hapja e tregjeve të reja
-Shumëzimi i njohurive( Jozić F. 2002 )
Një risktukturim përfshinë ndryshimin rrënjësorë të strukturës organizative, financiare dhe
operacionale që mund të çojnë në mbylljen ose likuidimin e një korporate. Me një
risktrukturim kompanitë ndryshojnë marëdhëniet kontaktuale me mbajtësit e borxhit dhe
kreditorët, aksionarët, punonjësit dhe aktorët e tjerë. Kompanitë herë pas herë hasin vështirësi
financiare dhe operacionale që mund të çojnë në vdekjen e tyre. Korporatat për të shmangur
7

një mbyllje të plotë, këtë e bëjnë përmes ristrukturimit, e cila redukton nivelin dhe ashpërsinë
e humbjeve financiare. Risktrukturimi përfshinë negocimin e pozicioneve të ndryshme të
marra nga investitorët dhe pronarët që mbajnë kapitalin dhe huadhënësit dhe kreditorët që
kontrollojnë borxhin. ( Ricky W 1996 )
Rezultati përfundimtar në përgjithësi siguron një zgjidhje paqësore për një gjendje të
theksuar. Ristrukutimi në thelb vepron si një riogranizim i thelluar i kryer për qëllimin
parësor të kthimit të një korporatë në profitabilitet dhe produktivitet. Ristrukturimi financiar
është faza e parë për masat kundër likuiditetit dhe falimentimit që sigurojnë mbijetesën
afatshkurtër të kompanisë. Përfshinë menaxhimin e likuiditetit-fletë, ristrukturimin e bilancit,
negociatat me furnizuesit, riprogramimi dhe rifinancimi i borxheve, shlyerja e borxheve si
dhe konvertimi i borxheve nëkapitalin aksioner. Përgaditja e ristrukturimit financiar kërkon
analizë të biznesit. Analiza e pasqyrave financiare është një pjesë e rëndësishme e analizës
së përgjithshme të biznesit pasi pasqyrat financiare (bilanci, llogaria e fitimit dhe humbjes,
rrjedha e parasë së gatshme) ofrojnë informacionin e nevojshëm dhe japin informcion mbi
gjendjen e shoqërisë. ( Griffin 1996 )
2.3.

Roli Ekzekutiv i Strategjisë

Me rritje (zgjerimin) e bizneseve, aktivitetet janë ndarë në dy grupe (funksione): Aktivitetet
nga dita në ditë – ku menaxhohen aktivitetet në bazë ditore të kompanisë (të ashtuquajtura
detyra operacionale), dhe Aktivitetet strategjike – ku bëhet zhvillimi i strategjisë funksionale
sipas kërkesave të tregut. Rolet kryesore të strategjisë së operacioneve janë: Roli operacional
– në menaxhimin e detyrave dhe funksionaliteteve të ndryshme në ofrim të produkteve dhe
shërbimeve, dhe Roli strategjik – si rol udhëheqës dhe përcaktues në zhvillimin dhe
menaxhimin e operacioneve (market-drivën apo market-driving) ( Limani Y. 2014; Slack N.,
Chambers S, Johnston R. 2007)
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2.4.

Llojet e Ristrukturimit

2.4.1. Ristrukturimi financiar-Shkëmbimi i Borxhit
Kur korporatat përdorin një strategji të risktrukturimit financiar, ato ndryshojnë strukturën e
kapitalit të kompanisë. Ato mund ta zëvëndësojnë borxhin me kapital. Kur një kompani
ndërpret borxhin e saj, ajo eliminon aksionarët ekzistues. Në vend të likuidimit dhe
falimentimit, mbajtësit e borxhit marrin përsipër asetet e kompanisë dhe marrin një kërkesë
për të ardhurat e ardhshme në formën e aksioneve të reja të lëshuara. Mbajtësit e borxheve
shpesh pranojnë këtë marrëveshje kur eliminimi i pagesave të interesit dhe principalit në
mënyrë të konsiderueshmee forcon pozitën financiare të kompanisë. Aksionarët shpesh nuk
marrin asgjë.( Donnelly 1998 )
2.4.2. Ristrukturimi financiar-Borxhi i Ngarkuar
Një korporatë mund ta ngarkojë bilancin me borxh për të financuar blerjen e aksioneve
ekzistuese. Kompanitë përdorin strategjinë e ngarkimit të borxhit për të mundësuar një
themelues të blej aksionet e bashkë-themeluesit të tij. Korporata riboton dhe tërheq aksionet
dhe pastaj përdorë rrjedhën e saj të parasë për të paguar borxhin.( James H. 1998 )

2.4.3. Ristrukturimi organizativ
Një strategji organizative risktukturimi përfshinë operacionet dhe strukturat e raportimit të
menaxhimit për të adresuar dhe korrigjuar çështjet operacionale që qojnë në pozitë të
pikëlluar një kompani. Një organizatë e risktukturimit përdorë zvogëlimin për të eliminuar
shpenzimet e kushtueshme dhe i mundëson një kompanie të kthehet në profitabilitet.
Pushimet nga puna të personelit jo thelbësor, mbylljet e lokacionit dhe rinegocimi i
kontratave ekzistuese, rezultojnë nga kjo strategji. Për të ulur më tej kostot, korporatat mund
të ristrukturojnë kompensimin dhe përfitojnë paketa për punonjësit që mbeten.( James L.
Gibson 1998 )
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2.4.4. Ristrukturimi Strategjik dhe Planifikimi i biznesit
Vendimi për të hyrë në një marëdhënie strategjike risktrukturimi me një korporatë tjetër është
një gjë e rëndësishme. Pavarësisht nga lloji i ristrukturimit-programi i përbashkët,
konsolidimi administrativ, korporata sipërmarrje e përbashkët, bashkimi ose planifikimi i
blerjes-biznesit mund të jetë një pjësë e rëndësishme dhe shpesh pjesë përbërëse e procesit.
Planifikimi i biznesit mund t’i paraprijë një procesi të ristrukturimit strategjik, mund të bëhet
njëkohësisht me negociatat strategjike të ristrukturimit, ose mund të bëhet menjëherë pas një
vendimi për ristrukturimin si një mënyrë për të planifikuar zbatimin e tij. Ristrukturimi
strategjik është kryer me qëllim të qëndrueshmërisë afatgjatë të biznesit dhe përfshin
identifikimin e zonave të fitimit shtesë, modele të reja të biznesit dhe aplikimin e teknologjive
të reja. Për kompanitë që janë në vështirësi financiare, zgjidhja e problemeve të kompanisë
kërkon ristrukturim strategjik ose operacional. Rikuperimi është një proces që ristrukturon
kompaninë në vështirësi financiare dheafariste. Kjo ndodh kur kompania është në vështirësi
të mëdha financiare dhe ku duhet të bëhen ndryshimet e nevojshme dhe të mëdha.( John M.
Ivancevich 1998)
2.4.5. Planifikimi i biznesit për të filluar implementimin
Shpesh dy ose më shumë partnerë potencialë përfundojnë procesin e negociatave duke bërë
planifikime të mjaftueshme për të siguruar marrëveshje nga të gjitha palët për të lëvizur
përpara, por jo të mjaftueshme për të vazhduar me vetëbësim në zbatimin e plotë. Planifikimi
i biznesit mund të jetë një mjet efektiv për t’i përqendruar të gjithë në punën e rëndësishme
përpara: ndërtimi në të mirë të asaj që çdo partnerë sjell në tryezë për të krijuar dhe drejtuar
një korporatë të suksesshme dhe të qëndrueshme.( J. Fred 2004 )
2.4.6. Ristrukturimi si një formë e menaxhimit të ndryshimeve
Është e qartë se riorganizimi i një kompanie të mirëfilltë ka gjasa të jetë i vështirë, emocionalë
dhe kompleks. Në fund të fundit, ristrukturimi është një shembull klasik i menaxhimit të
ndryshimeve. Ajo përfshinë akuza të gjata, shpesh të ngarkuara emocionalisht mbi atë se
çfarë po punon, çfarë nuk funksionon dhe çfarë duhet të funksionoj më mirë. Përveq kësaj,
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ristrukturimi i një biznesi kërkon një shqyrtim të tërthortë nga një sërë perspektivash dhe
palësh të interesuar. Dhe në mënyrë ideale, çdo ndryshim që duhet bërë duhet të ketë ndikim
minimal te konsumatorët.
Ristrukturimi dhe riorganizimi i suksesshëm i një organizate kërkon përgatitje të mirë,
paraprakisht, planifikim të mirë që do të adresojë të gjitha nevojat programike, shërbimet
mbështetëse të cilat nevojiten për të avancuar këto qëllime organizative, planifikim të mirë
të fuqisë punëtore dhe aftësi të shkëlqyera komunikimi. Udhëheqësit e organizatave e shohin
shumë të rëndësishme për të ndryshuar mënyrën e funkionimit të këtyre njësive për disa arsye
si ndryshimi i prioriteteve të njësive, rritja e efektivitetit të organizatave, adresimi i
reduktimeve të buxhetit, fillimi i programeve të reja etj. Ne do të diskutojmë disa nga arsyet,
strategjitë dhe përfitimet e ristrukturimit. ( Juan A. Siu 2004 )

2.4.7. Përfitimet e ristrukturimit
Gjëja më e mirë për planin e ristrukturimit të kompanisë është se kostoja e operacioneve
mund të ulet në të ardhmen. Një shembull mund të përdoret për të shpjeguar këtë. Shpenzimet
e listës së pagave do të jenë shumë më të ulëta nëse bizneset kanë shkarkuar disa nga
punonjësit. Po kështu ka edhe operacione të jashme. Kur disa biznese eliminojnë disa shtresa
të menaxhimit gjatë procesit të komunikimit, mund të futet strategjia e vendimmarrjes dhe
risktrukturimit. Për fat të keq, duke folur për ristrukturimin, analistët tentojnë të
mbivlerësojnë lëvizjet mujore ose tremujore në tremujorë në statistika të rëndësishme
ekonomike si punësimi i pagave ose produkti i brendshem bruto ( BPV). Si rezultat,
ekonomistët që formojnë mendimet e tyre për perspektivat ekonomike në bazë të një raporti
të veçantë shpesh humbasin shenjën.( Weston 2004 )
Ristrukturimi i pronësisë së korporatave është ndoshta tendencë më themelore që do të
ndikojë në mjesidin e biznesit në vitin 2018 dhe më tej. Ristrukturimi i madh i korporatave i
bërë i domosdoshëm nga një krizë financiare është një nga sfidat më të vështira me të cilat
ballafaqohen politikëbërësit ekonomik. Qeveria është e detyruar të marrë një rol udhëheqës,
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edhe në mënyrë indirekte, për shkak të nevojës për të dhënë prioritet: qëllimet e politikave,
adresimin e dështimeve të tregut, reformimin e sistemeve ligjore dhe të taksave dhe trajtimin
e rezistencës së grupeve të fuqishme të interesit. Objektivat e risktrukturimit të korporatave
në shkallë të gjerë janë në thelb të risktrukturojnë korporatat e vlefshme dhë te likuidojnë ato
që nuk mund të mbijetojnë, të rivendosin shëndetin e sektorit financiar dhe të krijojnë kushtet
për rritjen ekonomike afatgjatë. ( Weston 2004 )
Politikat e suksesshme të ristrukturimit të udhëhëqur nga qeveria zakonisht ndjekin një rend.
Së pari qeveria duhët të formulojë politikat makroekonomike dhe ligjore që krijojnë themelet
për risktrukturim të suksesshëm. Pas kësaj, rikstrukturimi financiar duhet të fillojë të krijoj
stimujt e duhur për bankat që të marrin një rol në ristrukturim për të marrë përsëri kredi.
Vetëm atëherë ristrukturimi i korporatave mund të fillojë seriozisht me ndarjen nga praktikat
e mundshme nga korporatat e paqëndrueshme . Mjetet kryesore të risktrukturimit të
udhëhequra nga qeveria janë: ndërmjetësimi, skemat stimuluese, rikapitalizimi i bankave,
kompanitëe menaxhimit të aseteve dhe emërimi i drejtorëve për të udhëhëqur
risktrukturimin.( Marković I. 2010)

2.5.
•

Sfidat e Ristrukturimit të Korporatave

Ristrukturimi i suksesshëm nuk është i mundur pa një bazë të fortë të përcaktuar nga
veprimi qeveritar në të gjithë spektrin e politikave ekonomike. Së pari, stabiliteti i
përgjithshëm ekonomik duhet të ngulitet për të siguruar besimin e nevojshëm për
risktrukturimin e borxhit. Cmimet e qëndrueshme, normat e interesit dhe kurset e
këmbimit janë të nevojshme për debitorët, kreditorët dhe investitorët potencial që të
kenë siguri të mjaftueshme për të bërë biznes.

•

Shkalla dhe natyra e shqetësimit të korporatave duhet të vlerësohen shpejtë nga
autoritetet, bankat dhe këshilltarët për të përcaktuar nëse problemet janë sistematike
dhe kështu nëse qeveria duhet të marrë rol udhëheqës. Vlerësimi i shqetësimit të
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korporatave mund të bazohet në llogaritjen e shpejtë të kapacitetit të shërbimit të
borxhit të sektorit të agreguar të korporatave.
•

Një mjedis mbështetës, rregullator dhe kontabël është i nevojshëm për ristrukturimin
e suksesshëm të korporatave. Aspektet e rëndësishme ligjore të ristrukturimit
përfshijnë standardet e përjashtimit, rregullat e investimeve të huaja dhe politikat e
bashkimit të blerjes. Regullorët që rregullojnë konvertimet e borxhit-kapitalit dhe
shitjet e aseteve shpesh duhet të ndryshohen për të bërë transaksione të reja dhe të
ndërlikuara risktrukturimi për kredi bankare.( Kwang S. Chung 2004 )

2.6.

Ndikimi i Ristrukturimit në Biznese

Ristrukturimi i një kompanie mund të përmirësojë efikasitetin, të mbajë teknologjinë e
azhurnuar, ose të zbatojë ndryshimet strategjike, ose qeverisëse të bëra ose të mandatuara
nga pronarët e kompanisë. Kërkimi i vazhdueshëm për forma të reja organizative është i
nxitur nga ndryshimet themelore në natyrën e konkurrencës dhe ekonomisë. Kur egzistojnë
forca të jashtme dhe skuadra në punë, bizneset nuk kanë zgjidhje tjetër përveq të
riorganizohen dherisktrukturohen për tu bërë më konkurrues ose për të ruajtur pozicionin e
tyre në treg. Për njëkompani që lufton për rritje, një blerje mund të ofrojë mundësi për të hyrë
në konsumatorë të rinjë dhe në tregje ndryshe jashtë rrezikut. Hartimi, zbatimi dhe ndryshimi
i menaxhimit do të jetë kritik për bashkimin e suksesshëm të dy organizatave. Futja e
ndryshimeve të rëndësishme në një organizatë të mirë-krijuar ka gjasa të jetëe vështirë,
emocionale dhe komplekse.( Vučur G. 2014)
Studimet kanë filluar të bëjnë shumë të qartë së qeverisja e mirë korporative rrit
performancën, si dhe vlerën për aksionarët. Siç shihet, kontrolli i brendshem dhe sistemet e
përmirësuara i bëjnë firmat mëefiçiente dhe theksi i përforcuar në menaxhimin e rrezikut na
ofron një llogaridhënie dhe mbikëqyrje më të madhe në vendimmarrjen e menaxhmentit.
Promovimi i qeverisjes korporative është shndërruar në një lëvizje globale dhe kështu janë
zhvilluar një grup i gjerë standardesh, kodesh dhe kriteresh për vlerësim.( Vučur G. 2014)
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Objektivi kryesor i procesit të ristrukturimit është zvogëlimi i ndikimit të kufizimeve me të
cilat përballet kompania dhe përmirësimi i përformancës financiare, sigurimi i zhvillimit të
mëtejshëm dhe mbijetesa afatgjate e kompanisë në treg. Para çdo procesi ristrukturimi,
kompania duhet të përcaktojë qëllimet që dëshiron të arrijë dhe disa nga qëllimet mund të
jenë:
•

Rregullimi i ndërmarrjeve para privatizimit

•

Riorganizimi për të lehtësuar shitjen e pjesëve të kompanisë

•

Ndarja dhe përmirësimi i marëdhënieve të borxhit/kapitalit

•

Rritja e efikasitetit të përgjithshëm të kapitalit

•

Ndryshimi i strategjisë së tregut

•

Rindërtimi dhe përmirësimi i pozicionit teknologjik.( Bartol 2004 )

Ka shumë arsye pse kompanitë po lëvizin në procesin e ristrukturimit. Kjo mund të jetë një
dëshirë për të përmirësuar biznesin, dëshirën për shitje më të madhe, stimuj tatimorë ose për
arsye personale të menaxhimit. Në sektorët e rregulluar indrustrial si industria farmaceutike
dheenergjia, disa aspekte të biznesit duhet të rregullohen me ligj. Faktori më i rëndësishëm
për zbatimin e procesit të ristrukturimit duhet të jetë një ekip i mirë menaxherësh që duhet të
jenë tëtrajnuar mirë për këtë punë, me ekipe ekspertësh, që marrin përsipër rrezikun dhe
udhëheqjen. Në praktikë, dy mënyra për ristrukturim dallohen më së shpeshti: mbrojtëse dhe
strategjike:
Ristrukturimi mbrojtës përfshin një reduktim të numrit të punonjësve dhe Ristrukturimi
strategjik përfshin menaxhimin e burimeve njerëzore dhe investimet. (Kathryn M 2004 )
Tabela 1. Esenca e Strategjisë
Ku jemi ne?

A

STRATEGJIA

Ku duhet të jemi ne?

(mënyra më e mirë për të

Kur?

kaluar nga A në B)

B

Burim:Berim Ramosaj 2008.
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2.7.

Raste Studimore

2.7.1. Strategjia e mbijetesës së grupit Swatch
Rreth tridhjetë vite më parë, kur filmi ‘’ Michael Jacskon’’ paraqiti listat më të mira botërore,
ndodhi revolucioni në industrinë e orëve. Nicholas Hayek, liban me orgjininë amerikane filloi
prodhimin e orëve të lira plastike në vitin 1983, i cili menjëherë fitoi botën.
Cili ishtë sekreti i suksesit të Swatch?
Cfarë ka çuar në një popullaritet të tillë, si një orë e lirë plastike që gëzoi besimin dhe
besnikërinë e klientëve të saj dhe ka dominuar në treg për më shumë së tri dekada?
Është interesante se si suksesi global i Swatch në të vërtetë ishtë një pasojë e krizës që ndikoi
në industrinë zvicrane të SHBA. Swatch Group është një kompani e ndryshme zvicerane e
cila merret me prodhimin, zhvillimin, projektimin, shpërndarjen dhe shitjen e orëve të
gatshme, bizhuteri dhe të gjitha pjesët dhe komponentët e nevojshme për prodhimin e orëve.
Kompanitë e prodhimit brenda grupit janë furnizuar nga prodhues të ndryshëm të orëve në
tregjet e brendshmedhe të jashtme, dhe më të njohurat janë ETA SA, Valjoux dhe F.Piguet.
Gjithashtu, ka edhe disa kompani të tjera si Asulab, EM Microelectonic-Marin, Oscilloquartz
SA.( Galli, Hans 2012)
Grupi Swatch dominohet nga prodhimi dhe shitja e sistemeve elektronike të kërkuara në
prodhimin e orëve, si dhe nga industritë e tjera. Teknologjia e tyre kujdeset në matjen e
rezultateve të sakta në garat sportive duke marrë pjesë në pothuajse të gjitha ngjarjet kryesore
sportive. Grupi mori emrin nga Swatch shumë i suksesshëm, i frymëzuar nga historia e një
prej markave më të njohura të konsumit në historinëe industrisë. Në fund të shekullit 19
Swatch filloi prodhimin e orëve të ndërlikuara dhe futjen e elementeve të veqanta, ndërsa
prodhimi masiv filloi në shekullin 20.( Lewin 2014 )
Pas krizës ekonomike të viteve 1930, industria zviceranee orëve filloi të rritet në treg. Deri
në vitin 1960, pjesëmarrja e orëve zvicerane në tregun botërorë varionte nga 35% në 44%.
Kërkimi dhe zvhillimi i produkteve të reja gjithmonë ekzistonte nga tregtarët. Dizajni i
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markeningut nuk kishte ndonjë rëndësi pasi menaxherët ishin të bindur se etika e tyre Made
by Swiss do të mjaftonte kur është fjala për tërheqjen e klientëve potencial. Zvicra mbeti
këmbëngulëse kur ishte fjala për tërheqjen e klientëve potencialë, në besimet e tyre se një orë
me cilësi zvicerane duhet të jetë e shtrenjtë.( Tony 2014 )
Prodhuesi japonez Seiko përfaqëson orën e parë të kuarcit, edhe pse teknologjia origjinale e
kuarcit u zhvillua shumë më herët në Zvicër. Zvicra nuk i dha shumë rëndësi kësaj, duke
argumentuar se kjo është një trend kalimtarë i konsumatorëve që nuk dinë të vlerësojnë orën
reale zvicerane. Orët e kuarcit janë shumë më të lira, të sakta dhe të më të lehta se orët
mekanike, dhe aryeja kryesore për dominimin e tyre në treg është kostoja e ulët që i lejonë të
gjithë të blejnë ato. Industria e Zvicrës është goditur shumë, pjesa e tregut ka rënë nga 50%
në 15%, numri i orëve nga 90,000 në më pak se 25,000, dhe madje edhe zviceranet filluan të
blinin orë të huaja. Drejtorët ekzekutiv nuk ishin në gjendje t’i përgjigjeshin sfidave të
konkurrencës dhe kërcënuan likuidimin e tyre, për shkak të krizës dhe konkurrencës, këto
kompani të orëve nuk kishin zgjidhje të qartë për situatën e re. Industria zvicerrane mund të
mbetej konkurruese dhe të rikthehej dhe përmirësohej pas riorganizimit dhe ristrukturimit të
biznesit, por me kontroll efektiv të menaxhimit.(Bernabè S. 2008)
Kështu kompanitë gradualisht filluan të zgjerohen dhe të fitojnë reputacionet e tyre duke
blerë kompani më të vogla të aranzhuara në prodhimin e orëve dhe komponentëve të saj.
Prodhuesit e orëve në Zvicër filluan në vazhdimësi të shikojnë cilësinë dhe krijimin e një
pozite udhëheqëse në fushën e teknologjive të reja. Ata mendonin se produktet duhet të kenë
një stil që duhet të jetë i lirë për tu prodhuar dhe të jetë kosto konkurruese, megjithëse çmimi
nuk është mjeti kryesor i luftës me konkurs. Fuqia e Swatch gjithashtu vë faktin se kompania
nuk kishte furnizues tjetër, vetëm kompanitëe prodhimit brenda grupit. Ky lloj i biznesit i
siguroi integritetin grupit Swatch, dhe u garantoi fuqinë dhe kredibilitetin e markave dhe
produkteve të tyre. Kjo strategji synonte tëzvogëlonte kostot e prodhimit, shpërndarjes dhe
transportit. Duke qenë se kompania kërkon të jetë unike në industrinëe saj, mund të
konkludohet se Swatch ështëe dalluar sepse ka zgjedhur tiparet që shumica e konsumatorëve
konsiderojnë të rëndësishme si: cilësinë, çmimin, qëndrueshmërinë dhe dizajnin. Grupi
brenda kompanisë konkuron në treg në një mënyrë origjinale dhe specifike. Swatch u tregon
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punonjësve të saj se duhet të përpiqen për përmirësimin e vazhdueshëm dhe krijimin eefektit
të sinergjisë brenda kompanisë për të arritur rezultatet dhe qëllimet e biznesit.( René
Lorenceau 2017 )
Shembulli i Swatch tregon se risi nuk nënkupton vetëm krijimin e produkteve të reja, por
gjetjen e mënyrave për të mbijetuar në treg, përdorimin kreativ të burimeve ekzistuese, por
edhe menaxhimin e kostos krijuese. Ofrimi i përgjigjeve të shpejta ndaj kërkesave të tregut
përmes zbatimit korrekt të procesit të biznesit, bën që të arrihen qëllimet dhe rezultatet e
biznesit. Ajo që tërhoqi vëmendjen e konsumatorëve të Swatch, përveq fatit se ajo është një
orë e besueshme dhe e cilësisë së mirë. Dizajni i saj unik , specifik dhe origjinal ishte
padyshim një hit sepse krijoi vlerë të shtuar ndaj klientit në lidhje me konkurrencën.
Konsumatorët pas blerjes së Swatch nuk kanë vetëm orën, por filozofinë e një qëndrimi rinor,
të gëzueshëm, emocionues, të hapur, bashkëkohor. Swatch shkon në çdo rast, nga sporti dhe
rekreacioni në raste të veçanta.
Industria zvicerane nuk u shkatërrua pasi kishte reagim të shpejtë, ide kreative dhe strategji
të suksesshme të biznesit. Kjo histori e suksesit të një marke tregon se si vizioni i një individi
mund të ndikojë në të gjithë industrinë. Rezultati i strategjisë krijuese dhe biznesit inovativ
është mbijetesa, rehabilitimi dhe rizhvillimi i tërë biznesit.( Galli, Hans 2012 )
Një risktrukturim i tillë shpesh ndërmerret nga organizatat jofitimprurëse në përpjekje për të
parashikuar ose për t’iu përgjigjur kërcënimeve dhe mundësive mjedisore. Organizatat
zakonisht e konsiderojnë këtë lloj ndryshimi thëlbësor në strukturën organizative për shkak
të presioneveekonomike: rritja e konkurrencës nga biznesi, qeveria dhe organizata të tjera
jofitimprurëse, uljen e fondeve federale dhe private, një furnizim i zvogëluar i udhëheqësve
me përvojë të gatshem të vazhdojnë të punojnë për paga joadekuate ose nevojat gjithnjë më
urgjente dhe komplekse të komunitetit. Ekzekutivet e përfshirë në ristrukturim shpesh
punësojnë këshilltarë financierë dhe ligjorë për të ndihmuar në hollësitë e transaksionit dhe
negocimit. Kjo zakonisht përfshinë financimin e borxhit, shitjen e pjesëve të kompanisë tek
investitorët dhe riorganizimin ose reduktimin e operacioneve. (René Lorenceau 2017)
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Ristrukturimi i korporatave mund të fillojë me zell vetëm kur bankat dhe tregu janë të
gatshëm dhe në gjendje të marrin pjesë. Ashtu si në sektorin financiar, detyra e parë është
dallimi i mundshëm nga korporatat e paqëndrueshme. Korporatat jo të vlefshme janë ato
vlera e likuidimit të të cilave është më e madhe, se vlera e tyre e vazhdueshme, duke marrë
parasysh kostot e mundshme të ristrukturimit, kursin e këmbimit dhe normat e interesit.
Mbyllja e firmave të padiskutueshme siguron që ato të mos absorbojnë kredi apo të
përkeqësojnë humbjet e bankave. Megjithatë, identifikimi i korporatave është e ndërlikuar
nga performanca e dobët e përgjithshme e sektorit të korporatave gjatë dhe menjëherë pas
krizës.(René Lorenceau2017)

2.7.2. Strategjia e mbijetesës së bankave
Në fillim të viteve 1980 Meksika miratoi një skemë qeveritare për ristrukturimin e borxhit të
jashtëm të korporatave pas ndërprerjes së pagesave të borxhit të jashtëm dhe thyerjes së
huadhënies së re në vitin 1982. Qeveria në fillim të vitit 1983 krijoi fondin e besimit të
mbulimit të rrezikut të huaj i njohur si Ficorsa Banka Qendrore.
Rreth 12.5 miliardë dollarë në borxhe prej rreth 2.000 korporatave u ristrukturuan në kuadër
të Icicorka. Skema u drejtua nga një staf prej rreth 50 persona dhe pagesat e shërbimit të
borxhit u trajtuan nga bankat komerciale meksikane për një tarifë. Supozimi i qeverisë ndaj
rrezikut të kursit të kërmbimit rezultoi në fitime të mëdha për shkak të zgjatjes së maturimit
të borxheve të rrokullisura dhe vlerësimit të peshës. ( Gaughan 1996 )
Kili rikapitalizoi bankat dhe zbatoi planet e qeverisë për të risktrukturuar borxhin e
korporatës gjatë fillimit dhe në mes të vitëve 1980. Problemet e ripagimit të borxheve u nxitën
nga një recesion gjatë vitit 1981-1983 që pasoi një dekadë reformash financiare dhe një rritje
të ndjeshme të ndërmjetësimit financiar. Për të siguruar stimujt për shërbimin e borxhit dhe
për të rivendosur një sistem bankar të shëndosh, autoritetet përmirësuan mbikëqyrjen dhe
rregullimin e bankave, rikapitalizuan bankat private duke blerë kredi të nivelit të ulët, në
nivelet e një viti më parë. Në mënyrë të veçantë, borxhet në dollarë u riplanifikuan me një
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normë interesi reale fikse ( 7 për qind në vitin 1983, pastaj 5 për qind në vitin 1984 ) dhe një
maturim më të gjatë (10 vite deri në 15 vite ). Huamarrësit u lejuan të konvertonin në një
zbritje të kredive të indeksuara medollarë në kreditë me vlerë, përpara se të ristrukturoheshin
ato. Banka Qendrore ofroi subvencione të mëdha për bankat, sepse skemat e përkeqësuan
likuiditetin dhe rentabilitetin e tyre.( Patrick A 1996 )
Hungaria gjatë viteve 1991-1995 mori disa qasje ndaj ristrukturimit të borxhit të korporatave.
Sipas ligjeve të ashpra të falimentimit të vitit 1991, firmat me vonesë prej 90 ditësh ose më
shumë u kërkuan të paraqiteshin për riorganizim ose likuidim. Debitorët pastaj paraqitën
planet e riorganizimit ndaj kreditorëve nën mbikqyrjen e një kujdestari të zgjedhur nga një
listë e mbajtur nga qeveria. Nëse marrëveshja nuk është arritur, atëherë debitori është
likuiduar. Gjatë viteve 1992-1993 janë ngritur 5,000 raste të falimentimit dhe 17,000 raste të
likuiditetit. Pavarësisht përparimit në këtë ndryshim të qasjes së ndërmjetësimit të qeverisë,
një skemë që i ngjan një korporate të menaxhimit të aseteve u miratua së bashku me
rikapitalizimin e bankave të vitit 1993 ( bankat u rikapitalizuan katër herë gjatë viteve 19911994 ). Sipas skemës së re, 55 firma u ristrukturuan nga qeveria drejtëpërsëdrejti.( J. Fred
2004 )
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3. DEFINIMI I PROBLEMIT

Gjatë hulumtimeve për këtë punim është evidentuar se nuk ka shumë literaturë që vë në fokus
ristrukturimin e bizneseve, apo guximin e tyre për të bërë ndryshime strukturore. Supozohet
që organizatat/ bizneset kanë mungesë të guximit për të ndryshuar në aspektin strukturor
organizativ.
Problemi i identifikuar është adresuar përmes pyetjeve hulumtuese në vazhdim:
Cilat janë arsyet që organizatat kanë mungesë të guximit për të realizuar ndryshime
strukturore organizative?
Sa janë të përgaditura organizatat në Kosovë që të ndërrmarrin ndryshime strukturore?
Prej hyrjes në tranzicion drejt ekonomisë së tregut, Kosova është përballur vazhdimisht me
pengesa të natyrave të ndryshme që, në një mënyrë ose në një tjetër, kanë reflektuar në
mjedisin e biznesit dhe si rezultat u kanë shkaktuar pengesa në zhvillimin e mëtutjeshëm.
Përkundër disa reformave të fundit, Kosova renditet e 86-ta nga 189 vende në Raportin e të
bërit Biznes të Bankës Botërore 2014, shumë më ulët se të gjitha vendet fqinje. Zhvillimi i
sektorit privat është me rëndësi kritike pasi që krijon ndërrmarrje që sjellin më shumë vende
pune dhe fuqizim, teknologji të reja dhe inovacion, dhe si rezultat i kësaj rrit të ardhurat e
vendit.
Në të vërtetë, në shumë vende në zhvillim, sektori privat konsiderohet si motori kryesor i
rritjes ekonomike. Pavarësisht rolit të tij të rëndësishëm, shifrat e këtij sektori në Kosovë nuk
janë shumë inkurajuese, sidomos kur krahasohen me vendet fqinje. Shpërndarja gjeografike
e bizneseve kosovare, për më tepër, është shumë e pabarabartë. Shumica dërrmuese janë të
përqendruara rreth Prishtinës, duke lënë pjesët e tjera të Kosovës më pak të zvhilluara. Vlen
të përmendet se, për shkak të performancës jo-efiçiente të sistemit gjyqësor, 62% e bizneseve
të Kosovës kanë deklaruar se nuk i besojnë gjykatave fare. Pengesa të tjera me të cilat
përballen bizneset përfshijnë qasjen e kufizuar në financa, kosto e lartë e financave dhe
barrierat fiskale. Duket se Kosova është duke hequr për të krijuar një klimë të favorshme
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biznesore që do të krijonte parakushte për një sektor privat të shëndoshë dhe të qëndrueshëm,
i cili do të sillte një përmirësim të mirëqenies së përgjithshme socio-ekonomike të njerëzve.(
The World Bank, 2015).
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4. METODOLOGJIA

Metodologjia e hulumtimit përfshinë përkufizimin e problemit, formulimin e hipotezave,
mbledhjen, organizimin dhe vlerësimin e të dhënave në arritjen e konkluzioneve dhe
rekomandimeve.
Synimi kryesor i këtij punimi është që të jap përgjigje në disa pyetje kërkimore me qëllim të
njohjes së strategjive që përdorin kompanitë në rastet e ristrukturimit të korporatave. Për
arritjen e këtij qëllimi të hulumtimit është përdorur literatura shkencore, relevante, anketa si
dhe grumbullimi i informatave përmes faqeve të internetit. Qasjet hulumtuese ndahen në dy
kategori të cilat janë: kualitative dhe kuantitative. Duke u bazuar në pyetjen hulumtuese dhe
rezultatet e pritura është përdorur metoda kualitative dhe

si qasje hulumtuese, pasi

hulumtimet e bëra vetëm pjesërisht kanë sqaruar pyetjen hulumtuese dhe nuk ka dijeni të
mjaftueshme për problemin.
Egzistojnë 5 lloje të metodave kualitative të hulumtimit e të cilat janë: eksperimenti, analiza
e arkivit, pyetësori, historia si dhe rastet e studimit. Zgjedhja e metodës hulumtuese bëhet
varësisht nga kërkesat e ndryshme dhe qëllimi i punimit hulumtues. Prandaj pas një shqyrtimi
të strategjive dhe të kuptuarit e natyrës së punimit hulumtues, ne zgjodhëm pyetësorin si
strategjinë e duhur për këtë punim.
Duke marrë parasysh analizat e mëparshme, ne përgaditëm një pyetësor për disa korporata të
mëdha. Në pyetësorë do të përgjigjen disa korporata të njohura e të cilat janë: Korporata
Energjetike e Kosovës (KEK), Posta dhe Telekomi i Kosovës (PTK), Devolli Corporation,
Buqaj Company, Al Trade Holding, Elkos Group si dhe Trepharm. Faktorët kryesorë se pse
janë marrë pikërisht këto korporata janë: ato janë inovative, kanë teknologji të avancuar,
numër të madh punëtorësh si dhe përfshijnë hapërsirë të madhe të operimit veçanarisht në
Kosovë.
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5. REZULTATET
5.1.

Paraqitja grafike e rezultateve

Nga shpërndarja e pyetësorit drejtuar disa nga korporatave në Kosovë, ne arritëm rezultatet
e duhura dhe ku mund të vërejmë, se sa korporatat e mëdha realizojnë ndryshime organizative
dhe sa janë të përgaditura të ballafaqohen me sfidat që përballen.

Figura 4. Pyetja nr 1.
Nga bizneset e intervistuara 88.9% kanë qenë menaxherë që janë përgjigjur, ku mund të themi
se menaxherët luajn një rol shumë të rëndësishëm në bizneset e tyre.
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Figura 5. Pyetja nr 2.
Në pyetjen se cila është shkalla e konkurrencës në ekonominë kosovare në vërejtëm në
shumicën e përgjigjeve se ka konkurrencë, ndërsa një pjesë e vogël shprehën se ka shumë
konkurrencë, dhe mjaftueshëm sa për të qenë konkurrentë në tregun kosovar.

Figura 6. Pyetja nr 3.
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Sektori i ekonomisë me shkallën më të lartë të konkurrencës në vendin tonë siq shihet është
tregtimi, ku korporatat në këtë sektorë kanë vërejtur se përbën 55.6% të konkurrencës totale,
pastaj me një përqindje më të vogël, po në këtë shkallë është edhe prodhimi dhe konsulenca
ekonomike, duke marrë parasysh kushtet dhe ekonominë e Kosovës.

Figura 7. Pyetja nr 4.
Është vërejtur së korporatat bashkëpunojnë mes vete shumë, 88.9% u përgjigjen se kanë
bashkëpunim, për tu avancuar më tepër në teknologji dhe sfera të tjera, kur shohim se dita
ditës teknologjia po zhvillohet në masë të madhe. Ndërsa 11.1% kanë shprehur se nuk kanë
bashkëpunime, ato avancohen idividualisht.
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Figura 8. Pyetja nr 5.
Korporatat në Kosovë, sipas përgjigjeve të marra 40% janë shprehur se kanë bërë ndryshime
organizative, 40% kanë bërë pak ndryshime organizative dhe 20% janë shprehur se nuk kanë
bërë ndryshime fare.
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Figura 9. Pyetja nr 6.
Problemet më të mëdha të cilat hasin korporatat në kosovë për tu risktrukturuar janë: mungesa
e financave sepse shumë pak prej tyre kanë guximin të shpenzojnë shuma të mëdha, mungesa
e stafit për menaxhim dhe mungesa e vendimmarrjes nga menaxhmenti.
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Figura 10. Pyetja nr 7.
Në Kosovë konkurrimin dhe realizimin e drejtë të punës se korporatave e pengon
konkurrenca jolojale në masë të madhe me një përqindje 44.4%, pastaj kontrabanda 22.2%,
kapacitetet e vogla prodhuese 11.1% si dhe konkurrenca e pandershme 11.1%.

Figura 11. Pyetja nr 8.
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Problemet më të mëdha me të cilat ballafaqohen bizneset në procesin e ristrukturimit u pa se
janë mungesa e njohurive rreth nevojave të konsumatorit, mungesa e menaxhimit strategjik
si dhe mungesa e përvojës për të bërë ndryshime.

Figura 12. Pyetja nr 9.
Si pengesë më e madhe dhe kryesore në arritjen e menaxhimit të ristrukturimit është
financimi, e pastaj dhe mungesa e shkathtësive menaxheriale nga stafi kryesorë.
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Figura 13. Pyetja nr 10.
Të gjitha koporatat në Kosovë kanë strategji marketingu dhee zbatojnë atë. Kjo do të thotë
se ato veprojnë ne mënyrë të drejtë.

Figura 14. Pyetja nr 11
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Duket se qdo herë korporatat po rriten dita ditës dhe numri të punësuarve poashtu është në
rritje. Nga përgjigjet e marra pamë se korporatat në Kosovë marrin qdo herë punëtorë për
nevojat e korporatës.

Figura 15. Pyetja nr 12.
Sa i përket sektorit të shitjeve online duket se disa korporata e praktikojnë dhe disa jo, e kjo
e gjitha varet nga sektori në të cilin këto korporata veprojnë.
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Figura 16. Pyetja nr 13.
Pengesat më të mëdha në aksesin në financa kanë qenë investimet e pakta dhe gjetja e fondeve
për të realizuar ndryshime.

Figura 17. Pyetja nr 14.
Koporatat më së shumti promovohen me marketing lokal të targetuar, poashtu dhe përmes
internetit, mediave sociale dhe vizitave të ndryshme.
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Figura 18. Pyetja nr 15.
Siq shihet këto organizata të mëdha nuk e zhvillojnë veprimtarinë vetëm në Kosovë por edhe
jashtë vendit, duke realizuar shitje.

Figura 19. Pyetja nr 16.
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Korporata duke realizuar ristrukturimin organizativ kanë qëllime të arrijnë përmirësime ne
kompani dhe fitim më të lartë çdo herë. Nga rezultatet shohim se 55.6% e korporatave
dëshirojnë të përmirësojnë kualitetin, ndërsa 44.4% prej tyre duan fitim më të lartë.

5.2.

Përgjigjet në pyetjet hulumtuese

Cilat janë arsyet që organizatat kanë mungesë të guximit për të realizuar ndryshime
strukturore organizative?
Kosova vazhdimisht përballet me pengesa nga më të ndryshmet, e këto pengesa si duket u
kanë shkaktuar dëm zhvillimit të mëtutjeshëm të bizneseve. Barrierat që lidhen kryesisht me
nivelin jo të kënaqshëm të zbatimit të ligjit përbëjnë pengesat kryesore që vështirësojnë
krijimin dhe zhvillimin e firmave të reja në sektorin privat. Më konkretisht, pengesat të tilla
si konkurrenca e pandershme e shtyrë nga evazioni fiskal dhe informaliteti në përgjithësi,
korrupsioni, krimi i organizuar, dhe një sistem jo-funksional gjyqësor janë perceptuar si
pengesat më serioze nga bizneset Pengesa të tjera me të cilat përballen zakonisht bizneset
përfshijnë qasjen e kufizuar në financa, koston e lartë të financave dhe barrierat fiskale.
Sa janë të përgaditura organizatat në Kosovë që të ndërrmarrin ndryshime strukturore?
Pas pavarësimit të saj, Kosova ka arritur progres të madh në shumë fusha të zhvillimit të saj
si në: rritjen e stabilitetit politik, ngritjen e nivelit të sigurisë, ekonomi stabile me rritje të
vazhdueshme, plotësim të legjislacionit etj. Ajo është bërë pjesë e rëndësishme e iniciativave
të bashkëpunimit rajonal, përmes të cilave është arritur krijimi i tregut të përbashkët rajonal,
eliminimi i tarifave doganore, eliminimi i barrierave tregtare, si dhe hapja e perspektivave të
reja. Kjo ka ndikuar në masë të madhe që bizneset të bëjnë hapat drejt ndryshimeve
strukturore, në mënyrë që të arrijnë çdo herë më lartë.
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Kriza financiare është një situatë e përkohshme financiare, e vështirë e një kompanie që vjen
si pasojë e shkaqeve të ndryshmë të brendshme ose të jashtme dhe më shpesh si rezultat i një
sërë mangësish dhe dështimeve në biznes. Shenjat paralajmëruese të një krize financiare janë
zvogëlimi i të ardhurave dhe fitimi, rritja e shpenzimeve, ulja e efektivitetit të kostos, ulja e
vlerës së pronës, zvogëlimi i pjesës së kapitalit vetjak, parregullsitë dhe falimentimi. Kur një
kompani hyn në një krizë financiare, çelësi për të dalë nga kjo krizë është risktukturimi dhe
rehabilitimi. Ristrukturimi dhe rehabilitimi i proceseve të ndryshimeve të mëdha në
strukturën organizative, shpesh përfshin reduktim në numrin e niveleve të menaxhimit dhe
ndryshimin e komponentit të organizatës, duke lëzivur aktivitete dhe duke zvogëluar numrin
e përgjithshëm të të punësuarve.
Kur një kompani hyn në procesin e restaurimit dhe ristrukturimit të ndërmarrjes duhet të
mbulojë të gjitha aspektet e biznesit. Ristrukturimi i ndërmarrjes është një proces kompleks
dhe afatgjatë që duhet të jetë vendimtar dhe duhet të zbatohet si një projekt që duhet të jetë i
udhëzur dhe planifikuar për të arritur qëllimet e vendosura. Për suksesin përfundimtar
korporata kërkon menaxhim dhe aftësi profesionale të përgaditura dhe të edukuara
metodologjikisht. Në situatat e krizës duhet të ndërmerren masa ristrukturuese për të
korrigjuar ose shëruar ndërmarrjen.
Para fillimit të procesit të ristrukturimit duhet të idenfitikohen shkaqet që çuan në krizën
financiare për të qenë në gjendje për të zgjedhur masat e duhura për largimin e tyre.
Kompanitë e suksesshme janë rikstrukturuar dhe rindërtuar në kohë të mira sepse është
shumë më e lehtë për të rifinancuar kreditë, shkarkuar tepricën dhe prezantuar procese të reja
dhe teknologji për të ndryshuar strategjinë. Kompanitë që vendosin të ristrukturojnë së pari
duhet të zhvillojnë një koncept ristruktuimi që përfshinë tri lloje: strategjike, operacionale
dhe financiare. Procedura e ristrukturimit dhe ristrukturimi i kompanisë kërkon zhvillimin e
një programi rehabilitimi. Vendimi për të filluar procedurën dhe zbatimin e programit të
ristrukturimit nuk është i thjeshtë dhe kërkon konsensus në shumë nivele brenda organizatës.
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Zgjerimi jashtëzakonisht i dobët ekonomik ka provokuar një diskutim të konsiderueshem në
lidhje me shkaqet dhe pasojat e saj. Shumë nga diskutuesit e hedhiin fajin nëkëmbët e
ristrukturimit ekonomik. Sidoqoftë, ajo që ata nuk pranojnë, është se risktrukturimi është një
proces i vazhdueshëm dhe në shumë mënyra i paparashikuar, duke krijuar ndryshime që
ndikojnë në punësim dhe në rritjen ekonomike në mënyra pozitive përgjatë brezit të gjatë.
Ndërsa shpenzimet e konsiderueshmekalimtare janë të pashmangshme. Ristrukturimi i
korporatave në një shkallë të madhe është potencialisht një nga detyrat më sfiduese me të
cilat ballafaqohen politikëbërësit ekonomik. Nevoja për risktrukturim në shkallë të gjerë lind
pas një krize financiare , kur shqetësimi i korporatave ështëi përhapur.
Përfundimi i suksesshëm i ristrukturimit kërkon që një qeveri të marrë drejtimin në
vendosjen e prioriteteve të ristrukturimit, duke adresuar dështimet e tregut, reformimin e
sistemeve ligjore dhe të taksave dhe, ndoshta më të rëndësishmet, që kanë të bëjnë me
pengesat e paraqitura nga grupe të fuqishme të interesit. Disa mësime të përgjithshme në
lidhje me ristrukturimin e korporatave të mëdha që mund të nxirren nga përvoja e vendeve
të shqyrtuara janë:
•

Qeveritë duhet të jenë të përgaditura për të marrë një rol të madh sapo të gjykohet që
një krizë të jetë sistematike.

•

Një mjedis i shëndoshë mbështetës i mjedisit makroekonomik dhe ligjor është
thelbësor.

•

Masat duhet të merren shpejt për të kompensuar kostot sociale të krizës dhe
risktrukturimit.

•

Ristrukturimi duhet të bazohet në një strategji gjithëpërfshirëse dhe transparente që
përfshin risktrukturimin e korporatave dhe financave.

•

Qëllimet e risktrukturimit duhet të theksohen në fillim dhe me dispozitatnë
legjislacionin e mundshëm për institucionet e reja të ristrukturimit.

•

Një përpjekje për të vendosur procedura efektive të falimentimit përballë presioneve
nga grupet e interesit është thelbësore. Qeveria duhet të mbështes rolin e saj në
ekonomi pas arritjes së qëllimeve të saj të ristrukturimit për të vendosur fazën për
rritje më të lartë në një periudhë afatgjate.
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•

Ristrukturimi i korporatave pas krizës në shkallë të gjerë merr mesatarisht minimum
pesë vite për të përfunduar.

•

Përfundimisht, kriza në fund të fundit mund të nxisë perspektivat e rritjes afatgjate si
nga dobësimi i interesave të posaçme që kishin bllokuar më parë ndryshimin, ashtu
edhe nëpërmjet përfundimit të suksesshëm të risktrukturimit të korporatave.
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8. APPENDIXES

Universiteti për Biznes dhe Teknologji
Departamenti për Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi
Sfidat e Ristrukturimit Strategjik të Korporatave

Arbenita Pacolli

PYETËSOR
Ky pyetësor ka për qëllim mbledhjen e informatave në lidhje me Sfidat e Ristrukturimit
Strategjik të Korporatave të mëdha. Në mënyrë që të përfundoj më sukses këtë hulumtim,
më nevojitet ndihma juaj në plotësimin e këtij pyetësori. Andaj ju lus që të ndani pak nga
koha juaj dhe të plotësoni këto pyetje. Duke ju siguruar se informatat e dhëna nga ju do të
mbesin konfidenciale dhe ato do të përdoren vetëm për nevojat dhe kërkesat e hulumtimit në
fjalë. Përgjigjet e juaja, do të jenë një ndihmë e madhe për ne, në arritjen e rezultateve të
dëshiruara.
Informata rreth pyetësorit: në pyetjet e mëposhtme rrethoni përgjigjen tuaj të saktë.
Ju falemnderit!

Emri dhe mbiemri i intervistuesit:.......................................................................
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Pyetje të përgjithshme
1.Pozicioni i të intervistuarit:
o Pronarë
o Drejtor Ekzekutiv
o Menaxher
o Tjetër
2.Si mendoni ju si operatorë i tregut, cila është shkalla e konkurrencës nëekonominë
kosovare?
o Ka shumë konkurrencë
o Ka konkurrencë
o Ka mjaftueshëm
o Ka pak konkurrencë
o Ska konkurrencë

3.Sipas jush, cilët janë sektorët eekonomisë që kanë një shkallë të lartë të konkurrencës?
o Sektori bankar
o Teknologjia informative
o Tregtimi
o Prodhimi
o Inovacioni
o Konstruksionet (Ndërtimtaria dhe Infrastruktura)
4.A keni bashkëpunim me organizatat tjera brenda industrisë së njëjtë për avancimin e
inovacionit, ndryshime në teknologji apo praktika tjera biznesore?
o PO
o JO

41

5. A keni bërë ristrukturim organizativ të kompanisë suaj në tre vitet e fundit?
o PO
o JO
o Kemi bërë pak ndryshime organizative

6.Cilat janë disa nga problemet kryesore që lidhen me ristrukturimin e Kompanisë suaj?
o Mungesa e financave
o Mungesa e menaxhimit efektiv dhe vendimarrjes
o Kostoja e lartë për risktrukturim

7.Kush e dëmton konkurrimin e drejtë të kompanisë suaj në treg?
o Kapacitetet e vogla prodhuese
o Teknologjitë e vjetërsuara
o Kosto e lartë e blerjes së lëndëve të para
o Konkurrenca jolojale
o Kontrabanda (shmangia nga detyrimet doganore dhe tatimore)

8.Cilat janë problemet kryesore që hasin bizneset në procesin e ristrukturimit organizativ?
o Mungesa e vizionit dhe misionit
o Mungesa e menaxhimit strategjik
o Mungesa e investimeve
o Mungesa enjohurive rreth lëvizjeve të tregjeve
o Mungesa e përvojës në ndryshime
o Mungesa e inovacionit
o Mungesa e teknologjisë
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9.Cilat janë pengesat më të mëdha në arritjen e menaxhimit të ristrukturimit të korporatës
tuaj?
o Mungesa e Financave
o Potenciali ekonomik dhe zhvillimor i ulët
o Mungesa e menaxhimit të njohurive
o Mungesa e shkathtësive menaxheriale

10.A keni strategji marketingu dhe a e zbatoni atë?
o PO
o JO

11.A e keni rritur numrin e të punësuarve në kompani gjatë vitit të fundit?
o PO
o JO

12.A keni bërë shitje online si kompani?
o PO
o JO

13.Cfarë pengesash keni hasur në akcesin në financa?
o Kreditim i mundshëm
o Gjetjee vështirë fondesh
o Investime të pakta
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14.Si e promovoni kompaninë tuaj jashtë vendit?
o Përmes mediave
o Përmes marketingut lokal të targetuar
o Përmes internetit
o Përmes vizitave

15.A keni marrë pjesë në misione shitjesh jashtë vendit këto dy vitet e fundit?
o PO
o JO

16.Cfarë dëshironi të arrijë kompania juaj duke realizuar risktrukturimin organizativ?
o Fitim më të lartë
o Përmirësim të kualitetit të kompanisë
o Kosto më të ulët
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